

















Development of the Attitude Scale towards Music Class 
Gokmen OZMENTES* 
ABSTRACT. In this study, the stages of development of the measurement tool that can 
be used for measuring the attitudes of 4 and 5th grades of primary school students towards 
music lesson, are explained. In the circumstances of Turkiye, the validity and reliability 
studies of the tool have been done on 245 students of 4 and 5th grades of primary school 
level. Statistical package program (SPSS) has been used for the analyses. Its validity has 
been counted by component analysis and its reliability has been counted by Cranbach 
Alpha Technique. At the end, the coefficient of reliability according to Cronbach Alpha is 
found .86 for a one factor consisting of 20 items. All these have showed that it is a valid 
and reliable tool in measuring the approaches of the 4 and 5th grade of primary school 
students attitudes towards music lesson. 
Key Words: Music Class, Attitude Scale 
SUMMARY 
Purpose and significance: Developing of positive attitudes toward music is one of the most important 
goals of music education. Feelings towards music are important as much as basic concepts of music. 
According to Abeles et al (1995), not only do music teachers want students to know music, they also want 
them to have favorable feelings toward it and eventually to act in accord with those feelings. At this point, 
measurement of attitudes towards music class has vital importance. In this study, the stages of development 
of the measurement tool that can be used for measuring the attitudes of 4 and 5th grades of primary 
school students towards music lesson, are explained. 
Methods: Construction of the Attitude Scale towards Music Class (ASTMC) has several steps. Step 1. 
Conceptualize. At this step, attitude object we concern has been determined. Variables that have 
measurable behaviors has been chosen and identified. Step 2.  Scale Construction. At this step item pool 
that scale includes has been generated. At the end of this step item pool includes 59 item. (33 positive and 
26 negative item) Step 3. Choosing format for measurement. At this step, the format of ASTMC has been 
chosen as Likert Scale type. ASTMC has five categories: Strongly Agree (5 points), Agree (4 points), Little 
agree (3 points), Disagree (2 points), Strongly Disagree (1 point). Step 4. Review of Item Pool by Experts. 
Following five experts were consulted to assess the quality of each item in the context of clarity, ambiguity, 
generality, and to validate the content of the questionnaire. At the end of the review of item pool 6 items 
has been eliminated. Step 5. Pilot the scale. The validity and reliability studies of the tool have been done 
on 245 students of 4 and 5th grades of primary school level. Step 6. Analysis of the items. Statistical 
package program (SPSS) has been used for the analyses. Validity of the scale has been counted by 
component analysis and its reliability has been counted by Cronbach Alpha Technique. 
Results: At the end of the study, the coefficient of reliability according to Cronbach Alpha is found .86 for 
a one factor consisting of 20 items. All these have showed that it is a valid and reliable tool in measuring 
the approaches of the 4 and 5th grade of primary school students attitudes towards music lesson. 
Discussion and Conclusions: Music education does not only consist of musical concepts. Affective 
components are very important in music education. Therefore, a teacher must know his students’ opinions, 
expectations and satisfactions. As an important affective component positive attitudes must be developed 
and measured. Level of the attitudes towards music class can lead the music teacher and his implications 
for a better education process.   
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ÖZ. Bu çalımada ilköretim 4. v 5. sınıf düzeyindeki örencilerin müzik dersine yönelik 
tutumlarını ölçmekte kullanılabilecek bir ölçme aracının (M.D.Y.T.Ö.) gelitirilme 
aamaları açıklanmıtır. Türkiye koullarında gelitirilen ölçein geçerlik ve güvenirlik 
çalımaları ilköretim 4. ve 5. sınıf düzeyindeki 247 örenci üzerinde yapılmıtır. 
Analizler için SPSS istatistik paket programı kullanılmıtır. MDYTÖ’nin yapı geçerlii 
temel bileenler analizi ile güvenirlii ise Cronbach Alpha teknii ile hesaplanmıtır. 
Bunun sonucunda tek faktörlü olduu görülen 20 maddelik ölçein Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmutur. Tüm bulgular MDYTÖ’nin ilköretim 4. v 5. 
sınıf düzeyindeki örencilerin müzik dersine yönelik tutumlarını ölçmekte kullanılabilir 
geçerli ve güvenilir bir araç olduunu göstermektedir. 
Anahtar Sözcükler: Müzik Dersi, Tutum Ölçei 
 
GR 
Bu çalımanın amacı müzik dersine yönelik tutumları ölçmede kullanılacak bir tutum ölçei 
gelitirmektir. Müzie ve müzik dersine yönelik tutumların farklı deikenler olduu sayıltısıyla yola 
çıkılarak gelitirilen bu araç, ilköretim düzeyindeki 4. ve 5. sınıf örencileri için gelitirilmi ve 
müzie yönelik tutumlardan ayrı olarak sadece okulda görülen müzik dersine yönelik tutumları 
ölçmeye yönelik hazırlanmıtır. Farklı deikenler olduunu söylesek de müzie ve okuldaki müzik 
dersine yönelik tutumların belirlenmesi amacıyla yapılan çalımaların ortak kavramsal zeminin 
anlaılmasındaki temel sayıltı, tutum dendiinde ne anlaıldıının tam olarak belirlenmesidir. Bu 
sebepten, bu bölümde tutum kavramına, tutumun öelerine, tutum ve davranı ilikisine ve tutumların 
neden ölçüldüüne deinilecektir. 
Problem Durumu 
Tutum, gerek psikolojide gerekse de eitim aratırmalarında çok yönlü bir kavram olarak 
incelenmektedir. Phillips’e (2003) göre tutum bireyin duygu, inanç ve deerleri üzerine dayanan ve 
deikenlik gösteren bir psikolojik durumdur. Thurstone tutumu psikolojik bir objeye yönelen olumlu 
ya da olumsuz bir younluk sıralaması ve derecelemesi olarak tanımlamaktadır (Akt. Tavancıl, 
2002). Allport, tutumu temelde belirli bir yönde davranmaya hazırlık ya da eilim olarak görmekte ve 
davranıa ilikin bilgiler taıdıına inanmaktaydı (Akt.Tavancıl, 2002). Doob (1947) ise tutumun bir 
bireyin nasıl davranacaı üzerinde etkili olduuna deinmi, ancak açık davranıı olduu gibi 
içermediini belirtmiti. (Akt.Tavancıl, 2002). Tutum birçok bilimsel disiplinde farklı anlamlarda 
kullanılan bir terimdir. 18. yy’da tutum terimi sahne sanatçılarının, özellikle de dansçıların sahnede 
gösterdikleri postürü anlatmak için kullanılırdı. Bugün kinesiologlar tutum terimini hala bu anlamda 
kullanmaktadırlar. Darwin’in 18. yy’ın ortalarında tutum terimini hayvanların bir tehlike durumunda 
gösterdii duygusal eilim olarak görerek teatral alandan çıkartıp gerçek hayata taımasına ve aynı 
dönemlerde Herbert Spencer ve Alexander Bain’in de zihinsel bir kavram olarak görmesine ramen 
tutumun bir yan anlam olarak fiziksel bir kavram olarak görülmesi 1950’li yıllara dek devam etmitir. 
Bu tarihten sonra tutum, fiziksel anlamından çok bireyin psikolojik durumuna iaret eden bir kavram 
olarak görülmeye balanmıtır.  
Symonds tutum teriminin yedi ortak anlamından bahsetmitir: (1) Güçlü bir organik güdü, (2) 
Kas sisteminin ayarlanması, (3) Genelletirilmi davranılar, (4) Dengelenmeye yönelik nörolojik 
eilim ya da isteklilik, (5) Duygusal tepkiler, (6) Duygular, (7) Sözel olarak gösterilen kabul ya da 
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reddedilmi tepkiler (Akt. Bain; 1928). Thomas, Park ve Burgess, Faris, Bogardus, House, Lundberg 
gibi bir çok isim de tutumları “Davranıa yönelik eilim” olarak görmütür (Akt. Bain, 1930). Park ve 
Burgess tutumu bireyin belirgin bir duruma yönelik olumlu ya da olumsuz tepkisi olarak görmüledir. 
(Akt. Bain, 1928) Arul’a göre de tutumlar bireylerin, grupların, toplumların her seviyedeki 
davranılarını kolaylatırabilen ya da engelleyebilen davranıa yönelik eilimlerdir. (Arul, 2002) 
Baron ve Byrne ise tutumları bireyin, dier bireylere, düüncelere, konu ya da insan gruplarına yönelik 
taıdıı devamlılık gösteren duygu, inanç ve davranı eilimleri takımı olarak tanımlamıtır 
(Akt.Underwood, 2003). 
Tutum Davranı likisi 
Tutum da birçok psikolojik deiken gibi dorudan gözlenip ölçülemeyen ancak varlıı sözel ve 
davranısal belirtilerden anlaılabilen bir deikendir. Bu yönüyle davranıların tutumları içerdii, bir 
baka deyile tutumların davranılara yön veren bir deiken olduu sayıltısı tutumların ölçülmesinin 
önemini arttırmaktadır. Tutumları ölçmenin olası davranılar hakkında bir fikir verecei varsayımı, 
davranıta istenilen yönde bir deiiklik yaratılmak istenildiinde öncelikle tutumları deitirme 
fikrine önem katmaktadır. Günümüze dek yapılmı tutum aratırmaları tutum ve davranı arasında 
anlamlı bir iliki olup olmadıını ortaya koyma açısından önem taımaktadır. Tutumlarla davranılar 
arasında bir ilikinin olması, ölçülmesi güç olan bir davranıın ölçülmesini kolaylatırmaktadır. Aynı 
ekilde belirli düzeyde bir tutum aynı yönde bir davranıın kestirilmesinde bir araç olabilmektedir. Bir 
tutum objesine yönelik tutumun o objeye ilikin sadece bir davranıın deil birden çok davranıın 
göstergesi olabilmesi de sosyal bilimciler ve eitim bilimciler açısından önemlidir. Bu noktada tutum 
ve davranı ilikisi açısından bilim adamları farklı görülere sahiptir. Örnein, Edwards (1957) 
tutumlar ve davranıların çok yakın ilikide bulunduklarını söylerken Fishbein aksini iddia etmektedir: 
“….Yetmibe yıllık tutum aratırmaların sonunda hala, birinin bir objeye yönelik 
tutumunun o objeye yönelik davranıını kestirebilecek bir bilgi olduu yönündeki 
hipotezi salayacak kesin bir kanıt yoktur….” (Akt. Wapnick, 1976)      
 
Underwood (2003) ise tutumların, bireylerin davranılarının ne olacaı hakkında bir yordayıcı 
olabileceini savunmaktadır. Underwood tutumların a)güçlü ve tutarlı, b)bireysel deneyimlere dayalı, 
c) özellikle de gerçekleebilecek davranıla ilgili olması durumunda insanların davranılarını 
kestirmede bir araç olabileceini söylemektedir. Noll ve Scannell tutum ölçekleri puanları ve 
davranılar arasında .50 ve .60 düzeyinde bir korelasyon olduu sonucuna varmılardır (Akt. Wapnick, 
1976). Onlara göre bu sonuç yakın bir ilikiyi içermemekle birlikte eilimleri belirlemede önemli bir 
bulgudur. Tutum puanlarının geçerliinin yükseklii davranıla ne kadar yakın iliki kurduklarına 
balıdır. Tutumlarla davranılar arasında bir iliki görebilmek için tutumu içeren sözel ifadelerin daha 
çok davranıa yönelik olması ve sınırlandırılmaması gerekmektedir. 
Tutumlar Neden Ölçülür? 
Duygular, tutumlar ve inançlar kıyaslandıında en deiken yapı olarak duyguları, ardından 
tutumları ve en statik yapı olarak da inançları görebiliriz. Örnein bir kiinin duyguları anlık olup o 
anda olup bitenlerden derin bir ekilde etkilenebilmektedir. Ancak aynı bireyin balı olduu siyasi 
oluumun ilkelerini yada inandıı dinin kurallarını sorgulaması yada terk etmesi daha zor görülen bir 
deiim sürecidir. Tutumlar ise bu noktada duygular ile inançlar arasında kalmakta ve bu ikisinden 
etkilenebilmektedir. Underwood’a (2003) göre de tutumların zor olmakla birlikte deimesi imkansız 
deildir. Tutumlarla davranılar arasında bir iliki olduu sayıltısına güvenildiinde tutumların 
davranıları, bir baka deyile davranıların da tutumları etkileyebilecei düüncesi ortaya 
çıkmaktadır. (Arul, 2002) Bu durumda deien tutumların davranı deiiklikleri yaratabilecei ya da 
deien davranıların tutumları deitirebilecei söylenebilir. Bu durumda bir tutumun bir boyutunu 
oluturan bir davranıı deitirebilmek için tutumun baka bir boyutundaki davranıı deitirmek 
yeterli midir? sorusunu sorabiliriz. Bu durumda tutumların deiip deimediinin, deitiyse de ne 
derecede deitiinin belirlenmesi gerekmektedir. Arul’a göre tutumların ölçülmesinin gerei 
tutumların deimesi üzerine yapılan deneysel ve benzer çalımalarda iyice önem kazanmaktadır. 
(Arul, 2002) Özellikle de eitim aratırmalarında tutumların ölçülmesi davranılarla olan yakın ilikisi 
üzerine dayandırılmaktadır. stenen davranı deiiklerinin yaratılabilmesi için benzer yönde 
tutumların da deitirilmesi düüncesi birçok eitim modelinde yer almıtır. Bu açıdan 
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deerlendirildiinde eitimin dier alanlarında olduu gibi müzik eitimi alanında da tutumlar, 
baarıyı yordayıcı bir deiken olarak incelenmektedir. Örencilerin müzikle ilgili yalnızca bilgi ve 
beceri sahibi olmaları bir müzik eitimi programının tek baarı ölçütü olarak kabul edilmemektedir. 
Abeles et al. (1995) müzik eitiminin sosyo-psikolojik boyutlarını öz-görü, roller ve beklentiler, 
rekabet, ibirlii, liderlik, özgüven ve tutumlar olarak sınıflandırmı ve müzie yönelik olumlu 
tutumların geliiminin müzik eitiminin en önemli hedeflerinden biri olduunu bildirmitir. Bu 
sebepten tutumlar müzik eitimi aratırmalarında sıklıkla incelenen ve akademik baarıya yön 
verebilen en önemli deikenlerden biri olmutur. Çünkü örenmelerin kalıcı olması ve geliimi 
örencilerin müzik alanında gelimeye yönelik isteklilik ve çabalarını gerektirir. Yeni bir örenme 
ünitesine giren örencinin örenmeye yönelik istekli olması, karılaabilecei güçlükleri yenmede 
kendisine güven duyması gerektiini vurgulayan Bloom (1998), heyecan ve ilgi taıyan örencilerin 
bu özelliklere sahip olmayan örencilere oranlara örenme hızı ve nitelii açısından üstünlük 
gösterebildiklerini savunmutur. Bu yönüyle davranıa ve baarıya yön veren bir etken olarak olumlu 
tutumların gelitirilmesi müzik eitiminde önemli bir boyuttur. Mullins (1984) örencilerin müzie 
yönelik tutumlarının gelitirilmesi gerektiini aksi takdirde olumsuz tutumların bir müzik eitimi 
programını hızla ve derinden hasara uratabileceini söylemektedir. Lao ve Kuhn (2002) ise 
tutumların sabit olmayıp gelitirilebileceine dikkati çekmektedirler. Ülkemizde müzik eitimiyle 
ilikili tutumları ölçme amacıyla hazırlanan ölçme araçlarının sayısı aratırıldıı kadarıyla oldukça 
azdır. Müzik eitimi alanındaki çalımaların bilimsel niteliini arttıracak bu tür ölçme araçlarının 
gereklilii günden güne artmaktadır. 
YÖNTEM 
Bu bölümde ölçein gelitirilme aamalarına sırasıyla deinilecektir. 
1. Kavramsallatırma 
 Bu aamada öncelikle hazırlanacak ölçek ile hangi deikenin ölçülecei belirlenmitir. 
Ölçmeye konu olan müzik dersine yönelik tutum deikenin sınırları belirlenmitir. Bunun yanısıra 
ilgili literatür taranmı, tutum ve müzik eitimi aratırmalarında kullanılan çeitli tutum deikenleri 
aratırılmıtır. Bundaki amaç müzik dersine yönelik tutumların dier tutumlarla karımamasını 
salamak ve böylelikle ölçein iç geçerliini yüksek tutmaktır. 
2. Maddelerin Oluturulması ve Seçimi 
Ölçek maddelerinin oluturulmasında öncelikle, zmir Buca Kaynaklar lköretim Okulu’nda 
okuyan 4. ve 5. sınıf örencilerine  “Müzik Dersinden Beklentilerim” konulu kompozisyon 
yazdırılmıtır. Elde edilen 97 adet kompozisyon çözümlenerek örencilerin sıklıkla kullandıı ve 
müzik dersine yönelik tutumu içeren maddeler seçilmitir. Bu maddelerin bir çou aynı ekilde 
korunarak, bir kısmı da aratırmacı tarafından daha anlaılır ve düzgün bir anlatıma kavuturularak 
düzenlenmitir. Ayrıca, Yoder-Whites (1994) tarafından gelitirilen (α=.54) ve Lacroix (2003) 
tarafından yenilenen Music Attitudes Profile (α=.90) isimli ölçek ve Bilen’e (1995) ait Müzik Tutum 
Ölçei  (α=.79) incelenmitir. Böylelikle elde edilen 59 maddenin 33’ü olumlu, 26’sı olumsuz madde 
olarak belirlenmi ve bu maddeler olumlu ve olumsuz olarak karıık ve yer yer sıralı olarak 
düzenlenmitir. Altı adet kontrol maddesinin yer aldıı ilk ölçekteki en kısa madde üç, en uzun madde 
ise on kelimeden olumaktaydı. Geni zamanlı fiillerle yazılmı olan maddelerin, kolay anlaılır ve 
cevaplayıcıyı sıkmayacak sade bir dil kullanılarak yazılmasına özen gösterilmitir. Ölçek maddeleri 
tutumların bilisel, duyusal ve davranısal boyutları dikkate alınarak hazırlanmıtır. Ölçek için en 
uygun ölçek türü olarak, hazırlanı, uygulama ve analiz açılarından en kullanılı ve yaygın tür olan 
Likert tipi ölçek seçilmitir. Beli bir dereceleme kategorisine sahip olan ölçekte tutumlar; Kesinlikle 
katılıyorum= 5 puan, Katılıyorum= 4 puan, Az katılıyorum= 3 puan, Katılmıyorum= 2 puan, 
Kesinlikle katılmıyorum= 1 puan eklinde puanlanmıtır. 
3. çerik Geçerlii (Uzman Görüleri) 
çerik geçerlii, uzman görülerine bavurularak ölçme aracının kullanılacaı amaç için uygun 
olup olmadıına, ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediine ilikin karar vermedir (Karasar, 2002). 
Ölçek bu amaçla uzmanların görülerine sunulmutur. ki müzik eitimi uzmanı, iki müzik öretmeni, 
iki eitim programı uzmanı ve bir psikolojik ve rehberlik eitimi uzmanından alınan görüler 
dorultusunda 59 maddelik ilk ölçek 6  maddesi elenerek 53 maddeye düürülmütür. Bu aamada 
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ölçein 30 olumlu, 23 olumsuz maddeden olutuu görülmütür. Bunun yanı sıra ölçein içerik ve 
biçim açısından düzeltmeleri alınan uzman görüleri sonunda gerçekletirilmi ve pilot denemeye 
hazır duruma getirilmitir. 
 
4. Pilot Deneme, Verilerin Düzenlenmesi ve Deneme Ölçeinin Uygulanması 
Gerekli düzeltmeleri yapılan 53 maddelik ölçein geçerlik ve güvenirlik çalıması, zmir Milli 
Eitim Müdürlüü’nden gerekli izinlerin alınmasının ardından, zmir Buca lköretim Okulu’nda ve 
zmir Buca Mekure amlı lköretim Okulu’nda 4. ve 5. sınıflarda okuyan 130’u kız, 122’si erkek 
252 örenci ile yapılmıtır. Okuldaki müzik dersi dıında alınan müzik dersi ya da kursunun okulda 
ilenen müzik dersine yönelik tutumu etkilemesi olasılıı göz önünde tutulmutur. Bunun sonucunda 
özel müzik dersi aldıı belirlenen 4 örenci ön deneme uygulaması dıında tutulmu ve toplam 248 
örenci ile uygulama yapılmıtır. Pilot deneme sonucunda elde edilen veriler önce kontrol edilmi, 6 
adet yanlı ve eksik doldurulan ölçee rastlanmıtır. Bunun sonucunda 242 adet ölçek aratırmacı 
tarafından puanlanmı ve iki gün ara ile verilen puanların kontrolü yapılmıtır. Olumlu ve olumsuz 
maddelere verilecek olan puanların kodlanması elle yapılmıtır. 
BULGULAR VE YORUMLAR 
Bu bölümde MDYTÖ’ne yapılan geçerlik ve güvenirlik çalımaları sonucunda elde edilen 
bulgulara yer verilmitir. 
MDYTÖ’nin Geçerlii 
MDYTÖ’nin yapı geçerlii faktör analizi ile incelenmitir. Ölçekteki 29 madde, madde-toplam 
korelasyonlarının .35’den düük olması ve ölçein güvenirliini düürmesi nedeniyle ölçekten 
çıkarılmıtır. Analizler kalan 24 madde üzerinde yapılmıtır. Bunun sonucunda 8. madde birinci 
faktördeki yükü düük olduu için ölçekten çıkarılmıtır. Üç adet kontrol sorusundan da madde-
toplam korelasyonları ve birinci faktördeki yükleri yüksek olanlar seçilmitir. MDYTÖ’e ilikin KMO 
katsayısı .874 ve Bartlett testi anlamlı bulunmutur. Faktörlerin her bir deiken üzerindeki ortak 
faktör varyansı .381 ve .653 arasında deimektedir. Ölçekte öz deeri (eigen value) 1’den büyük olan 
be faktör bulunduu, açıklanan toplam varyansın % 52.226 olduu ve birinci faktördeki maddelerin 
faktör yüklerinin .401 ve  .679 arasında deitii saptanmıtır. Çizgi grafiinde görülen birinci 
faktörden sonraki hızlı düü, ortak faktör varyansına ait deerler ve birinci faktördeki yük deerleri 
dikkate alındıında MDYTÖ’nin çok faktörlü olabildii gibi bir faktörde de görülebileceini ortaya 
koymaktadır. Bu durum tutum ölçeklerinin tek boyutluluk özelliini de karılamaktadır. 
MDYTÖ’nin Güvenirlii 
52 maddelik ölçein Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı  α= .87’dir. Buna göre madde yükleri 
.35’in altında olan 29 madde ölçekten çıkarılmı, madde yükleri .35 ve üzeri olan üzeri olan 24 madde 
korunmutur. Bu 24 maddeye uygulanan analizler sonucunda madde ölçek korelasyonu .35’in altında 
olan 8. madde ve üç adet kontrol sorusu ölçekten çıkarılmıtır. Kontrol maddeleri elenirken 
birbirlerinin dengi olan maddelerden madde ölçek korelasyonu yüksek olanlar tercih edilmitir. Bunun 
yanı sıra olumlu-olumsuz madde dengesinin korunması ilkesi nedeniyle kontrol maddeleri arasında  bu 
yönde tercih yapılmıtır. Madde ölçek korelasyonu .52 olan 29. madde “Müzik dersini sevmem” 
yerine madde ölçek korelasyonu .61 olan 43. madde “Müzik dersini severim” tercih edilmitir. Aynı 
ekilde madde ölçek korelasyonu .34 olan 10. madde “Müzik dersinde ilgim daılır” yerine madde 
ölçek korelasyonu .45 olan 27. madde “Müzik dersinde bütün ilgimi derse veremem” tercih edilmitir. 
Bunun yanı sıra madde ölçek korelasyonları birbirine çok yakın olan 26. ve 33. maddeler ( .4062 ve 
.4069) arasında tercih yapılırken olumlu madde tercih edilmitir. Bu aamayla birlikte son halini alan 
ölçein Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı  α= .86 olarak bulunmutur. 
TARTIMA, SONUÇ VE ÖNERLER 
Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri MDYTÖ’nin dördüncü ve beinci sınıf örencilerinin 
müzik dersine yönelik tutumlarını ölçmede güvenle kullanılabileceini ortaya koymutur. Ölçekte 
12’si olumlu, 8’i olumsuz toplam 20 madde bulunmaktadır. Beli derecelendirmeli likert tipi bir ölçek 
olan MDYTÖ’de olumsuz maddeler tersinden puanlanmaktadır. Ölçein puan aralıı 20-100’dür. 
Bireyin aldıı puanın yükseklii müzik dersine yönelik tutumunu belirleyecektir. Puan yükseldikçe 
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olumlu tutumun yükseldii söylenebilir. MDYTÖ, aratırıldıı kadarıyla ülkemizde yapılan müzik 
eitimi ve tutum aratırmaları içerisinde tutum objesi olarak ele aldıı konu açısından ilk çalımadır. 
Ölçek, müzik eitimcileri, aratırmacılar ve okul yöneticileri tarafından derse yönelik tutumlarla ilgili 
anlık somut veriler elde etmek ve var olan sorunları çözmede bir balangıç noktası olarak 
kullanılabilir. Daha önce de belirtildii gibi olumlu tutumların gelitirilmesi bir müzik eitimi 
programının salıklı ve etkili bir ekilde yürütülmesi açısından çok önemlidir. (Mullins, 1984: 17) Bu 
açıdan bakıldıında müzik derslerinin, sadece bilgilerin verildii ve sınandıı, bilisel becerilerin ön 
plana çıktıı bir süreç olarak görülmemesi, bunun yanı sıra tutumlar gibi baarının yordayıcısı 
duyusal özelliklerin de gelitirildii bir sürece dönütürülmesi gerektiini söyleyebiliriz. Tutumların 
ölçülmesi bu noktada büyük önem taımaktadır.   
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EK-1. MÜZK DERSNE YÖNELK TUTUM ÖLÇE 
 
 
Aaıdaki ifadelerden her birini okuduktan sonra bu ifadenin size uygunluk 

























































1. Müzik dersini severim.      
2. Müzik dersinin hiçbir zaman bo geçmesini istemem.      
3. Müzik öretmenimin verdii ödevleri zamanında yaparım.      
4. Müzik dersinde arkı söylerken kendimi arkıya hiç veremem.      
5. Müzik dersi elenceli bir derstir.      
6. Müzik dersinde örendiklerimi severim.      
7. Müzik derslerinde müzik yeteneimin gelitiini hissederim.      
8. Müzik dersinde tüm ilgimi derse veremem.       
9. Müzik derslerine zorunlu olmasam girmek istemem.      
10. Müzik dersinde yapılan tüm etkinliklerden holanırım.      
11. Dördüncü sınıftan sonra okulda müzik dersi verilmesini istemem.      
12. Müzik dersinin olduu gün sevinçli olurum.      
13. Müzik dersleri bende müzikle ilgili bir eyler yaratmak için istek 
uyandırır. 
     
14. Müzik derslerinin kaldırılmasını isterim.      
15. Müzik dersinde ruhsal ve bedensel olarak rahatlarım.      
16. Müzik derslerine yalnızca sınıf geçmek için çalıırım.      
17. Müzik dersi en sevdiim dersler arasında yer alır.      
18. Müzik dersine katılmaktan honut deilim.      
19. Müzik öretmenim dersi zevkli hale getirir.      
20. Müzik dersinde çalıp söylediimiz arkılar ilgimi çekmez.      
